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Verpleegkundigen die indiceren in de wijkverpleging voelen zich daarvoor competent. Vooral verpleegkundigen die ondersteunende documenten gebruiken, hebben vaker het gevoel volledig competent te zijn in het indiceren dan degenen die dat niet doen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nivel onder 302 verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de wijkverpleging.

Sinds de Hervorming Langdurige Zorg in 2015 indiceren verpleegkundigen zelf de benodigde zorg voor cliënten die thuis wonen. De indicatiestelling is het startpunt van goede zorg, aangezien verpleegkundigen op dat moment bepalen welke zorg nodig is op basis van de zorgvraag van cliënten. In het onderzoek geven 152 respondenten aan niet zelf te indiceren, 136 verpleegkundigen doen dat wel. Van hen zijn 114 hbo- en 22 mbo-opgeleid (mbo-opgeleiden mogen nog indiceren tijdens de overgangssituatie). Van de verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging meent driekwart dat de geïndiceerde zorg over het algemeen goed aansluit bij de zorgvraag. Het Nivel vroeg ook naar ervaringen met ondersteunende documenten voor indicatiestelling. 47 procent van de onderzoeksdeelnemers gebruikt het Normenkader. Dit beschrijft in zes normen aan welke eisen verpleegkundigen moeten voldoen om wijkverpleging te indiceren en organiseren. De andere documenten, bijvoorbeeld het begrippenkader indicatieproces en het document verpleegkundige indicatiestelling, zijn minder bekend. Verpleegkundigen die de documenten wel gebruiken, voelen zich vaker volledig competent voor het stellen van indicaties. Verder blijkt dat hbo-opgeleide verpleegkundigen zich competenter voelen dan mbo-opgeleide collega\'s. Vrijwel alle hbo-opgeleide verpleegkundigen (93 procent, n=114) die de vragenlijst hebben ingevuld, stellen zelf indicaties. Een kwart van de mbo-opgeleide verpleegkundigen (25 procent, n=22) doet dat ook.

U vindt het volledige rapport op [www.nivel.nl](http://www.nivel.nl). Zoek op \'indicatiestelling wijkverpleging\'.
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Zorgprofessionals die tijdens de coronacrisis behoefte hebben aan psychosociale ondersteuning, kunnen zich wenden tot een contactpunt van ARQ IVP. Zij hebben hier de mogelijkheid vragen, zorgen en noden met betrekking tot COVID-19 voor te leggen. ARQ IVP heeft jarenlange ervaring met ondersteuning van professionals en organisaties rondom ingrijpende gebeurtenissen, rampen en crises. Het contactpunt zorgprofessionals is elke dag tussen 8.30 en 21.30 uur bereikbaar via 088- 330 5500.
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Een delier in de stervensfase van een patiënt met Parkinson moet niet onbehandeld blijven. Aanbevolen wordt clozapine te gebruiken of desnoods levomepromazine gecombineerd met midazolam. Dat schrijft specialist ouderengeneeskunde Paul Smit in het blad Pallium. Volgens hem is palliatieve terminale zorg en behandeling bij Parkinson complexer dan vaak gedacht. \'Het is belangrijk om het beloop en de mogelijke complicaties van tevoren met patiënt en diens naasten te bespreken\', aldus Smit.
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Verpleegkundigen in de thuiszorg zouden baat kunnen hebben bij trainingen over het behoud van waardigheid bij stervenden. Uit een project in Ierland bleek dat verpleegkundigen blij zijn met het verkrijgen van inzicht in waardigheid. Zij voelden zich na de training zekerder om betekenisvolle gesprekken aan te gaan rondom het levenseinde en ook om familie te ondersteunen in de laatste levensfase van hun dierbare.
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Snelwerkende fentanylpreparaten zijn het middel van eerste keuze tijdens de behandeling van onvoorspelbare doorbraakpijn bij kanker. Dat is de belangrijkste inhoudelijke wijziging in de onlangs gereviseerde richtlijn \'Pijn bij patiënten met kanker\'. De snelwerkende fentanylpreparaten hebben de voorkeur boven snelwerkende morfine, oxycodon of hydromorfon vanwege hun snellere werking: 10-15 versus 30-40 minuten.
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De NVZ heeft een spel over functiedifferentiatie ontwikkeld: FD Teamplay. Het kan worden gebruikt in de aanloop naar werken met verschillende functies. FD Teamplay is een bordspel waarin deelnemers reageren op stellingen over functiedifferentiatie. Andere deelnemers kunnen met kaartjes aangeven wat ze ervan vinden. De game zorgt ervoor dat de teamleden zich bewust worden van hun drijfveren.
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Zorgverzekeraar CZ heeft een app gelanceerd waarmee patiënten een verpleegkundige om raad kunnen vragen bij gezondheidsklachten. Wanneer de patiënt twijfelt of hij naar de dokter moet, kan hij eerst via de app zijn klacht voorleggen aan de verpleegkundige. Dat is 24 uur per dag mogelijk. De patiënt krijgt doorgaans binnen een uur een reactie tijdens werkdagen van 7.00 uur tot 23.00 uur en in het weekeinde en op feestdagen van 09.00 uur tot 21.00 uur.
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Functiedifferentiatie moet op meer zaken gebaseerd zijn dan alleen opleiding, aldus V&VN. De organisatie is er voorstander van ook competenties en werkervaring te laten meetellen. Het standpunt over functiedifferentiatie is een van de vijf punten van de visie rond de Wet BIG-2 die de beroepsvereniging begin dit jaar bekendmaakte.

\'Differentiatie vergroot de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling binnen het beroep\', stelt V&VN op haar site. \'En het kan een bijdrage leveren aan het behoud van verpleegkundigen, omdat zij dát kunnen doen wat in overeenstemming is met hun opleiding, competenties, talenten en ambities.\'

Nadat het wetsvoorstel BIG-2 was gesneuveld en het V&VN-bestuur opgestapt, hield de vereniging eind vorig jaar een ledenpeiling over dit onderwerp. Interimbestuurders Gerton Heyne en Conny van Velden spraken daarnaast met leden, niet- leden en organisaties om tot een voorstel te komen.

Verder ziet de beroepsvereniging af van beroepsdifferentiatie. \'Uit de peiling die V&VN gehouden heeft onder leden blijkt dat de steun voor beroepsdifferentiatie gering is.\'

€16.000.000.000

In 2025 is er volgens het Centraal Planbureau (CBP) een houdbaarheids- tekort van 16 miljard euro. De oorzaak: de overheidsuitgaven stijgen harder dan de -inkomsten. De toename is vooral het gevolg van de vergrijzing en daarmee gepaard gaande AOW-uitgaven en zorgkosten.
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Een campagne gericht op de noodzaak van infusen en blaaskatheters heeft ertoe geleid dat het aantal onnodige infusen en blaaskatheters in zeven Nederlandse ziekenhuizen is afgenomen. Dat concluderen onderzoekers van het Amsterdam UMC na een studie onder 6.000 patiënten. Het onderzoek is gepubliceerd in The Lancet.

Artsen en verpleegkundigen werden in de campagne geïnformeerd over het percentage onnodige infusen en katheters op hun afdeling. Ze kregen ook klinische lessen en een *toolkit* die hen in staat stelde onnodig gebruik van katheters en infusen tegen te gaan.

Aanvankelijk bleek 22 procent van de patiënten onnodig een perifeer infuus te hebben. Ongeveer een derde van de patiënten had onnodig een cathéter à demeure (CAD). Na de campagne was sprake van 14 procent onnodige infusen en 24 procent onnodige CAD\'s.

Een op de vier patiënten bleef overigens in het ongewisse over de noodzaak van een infuus of katheter, zo bleek vooraf. Patiënten waren zich er ook vaak niet van bewust dat het kwaad zou kunnen het infuus of de katheter te lang te laten zitten. De onderzoekers stellen dat de afname van onnodige blaaskatheters weliswaar niet statistisch significant is, maar wel klinisch relevant.

Bart J. Laan e.a. De-implementation strategy to reduce inappropriate use of intravenous and urinary catheters (RICAT): a multicentre, prospective, interrupted time-series and before and after study. The Lancet; 6 maart 2020.
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Het onderzoek \'WINK V&V\' (Wat is nodig voor Implementatie vaN Kwaliteitsstandaarden Verpleging & Verzorging), beschreven in het dossier van TVZ 2-2020, is mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw (516004017).
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Historisch College FNI is de nieuwe naam van het Florence Nightingale Instituut (FNI). Het FNI is dit jaar samengegaan met V&VN. Voorzitter van het interim-bestuur is Pieterbas Lalleman, onderzoeker en docent bij de Hogeschool Utrecht.

Voormalig directeur Nannie Wiegman wilde eerder al een constructie zoals bij het Royal College of Nursing in Groot-Brittannië. De historische tak van dat college adviseert het bestuur van de beroepsvereniging gevraagd én ongevraagd vanuit een historisch perspectief over belangrijke beleidsthema\'s. Dit is ook een van de rollen die het Historisch College FNI gaat bekleden. De andere taken: historisch onderzoek, symposia organiseren en een online museum beheren.

\'Reynvaans drijfveren waren sociale bewogenheid en de taak patiënten en personeel te beschaven\'

NANNIE WIEGMAN *historica in Het Parool bij 100e sterfdag Anna Reynvaan, 19 maart 2020*
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**Diabetesverpleegkundigen mogen een diabetesvragenlijst invullen voor verlenging van het rijbewijs van personen met diabetes. Dat is het standpunt van de Commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad.**

Personen met diabetes mellitus moeten elke vijf jaar een nieuwe gezondheidsverklaring insturen naar het CBR om hun rijbewijs te verlengen. Ze dienen een ingevulde diabetesvragenlijst mee te sturen, met informatie over aard en ernst van de aandoening. De huidige Regeling eisen geschiktheid 2000 (REG 2000) gaat ervan uit dat de lijst wordt ingevuld door een arts. Het CBR wil dat ook gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen de lijst mogen invullen. Die procedure zou voor mensen met diabetes mellitus minder belastend zijn, omdat ze in de huidige praktijk meestal niet (alleen) door de arts worden behandeld, maar vooral door de diabetesverpleegkundige.

Volgens de Commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad is het logisch de regeling aan te passen. De reden: steeds meer voorbehouden handelingen, op een afgebakend terrein, worden gedelegeerd aan specialistisch verpleegkundigen. De commissie heeft geen bezwaar tegen het voorstel in de REG 2000 op te nemen dat ook een diabetesverpleegkundige een vragenlijst mag invullen. De verpleegkundige moet een BIG-registratie hebben met een aantekening diabetes mellitus.
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Bij probleemgedrag van volwassenen met een verstandelijke beperking werken psychologische interventies beter dan psychofarmaca. Dat blijkt uit onderzoek dat een onderdeel is van het programma \'Beter af met minder? Bewust gebruik psychofarmaca\' van kennis- organisatie Vilans.

Ongeveer de helft van de mensen met een verstandelijke beperking krijgt antipsychotica, bijvoorbeeld haloperidol of risperidon, voor gedragsproblemen als agressie of automutilatie. Het gebruik is in de laatste jaren afgenomen, maar volgens onderzoekscoördinator Josien Jonker kan het nog beter.

Op de website van V&VN zegt ze: \'Er is geen wetenschappelijk bewijs dat die middelen effectief zijn bij gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Terwijl ze wel forse bijwerkingen kunnen hebben, zoals sufheid, bewegingsstoornissen, trillen, overgewicht en een hogere kans op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.\'

De nieuwe richtlijn \'Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking\' richt zich vooral op psychologische interventies. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben hierin een belangrijke taak, want meestal zien zij gedragsveranderingen het eerst.
